


















been  shaped  by  developments  among  continental  European  states.  In  the  first 
place,  the removal of border controls among Schengen states has contributed  to 
the  intensification  of  British  controls  in  recent  years.  In  addition,  Britain  has 
participated  to  an  increasing  extent  in  European­level  policy  in  relation  to  the 




The Treaty  of Amsterdam  included  a Protocol  on  the  application  of what  is  now 
Article  14  EC  to  Britain  and  Ireland. 2  The  principal  legal  consequence  of  the 
Protocol concerned  the statement  in Article 14 EC  that  “the  internal market  shall 
comprise an area without  internal  frontiers in which  the  free movement of goods, 
persons, capital and services is ensured”. The Protocol means that that statement 
cannot  lead  to a  requirement  to  remove or  reduce  immigration  controls  between 
1 Robin Cook, HC Debs vol 319, col 910, 12 November 1997. 






Britain  and  Ireland  on  the  one  hand  and  the  continental  member  states  on  the 
other. It is anyway unlikely that Article 14 EC can lead to such a requirement, given 
the Court of Justice decision in Wijsensbeek  in 1999 that internal border controls 
were allowed under EC law as  long as  there had not been “harmonisation of  the 
laws of  the Member States governing  the crossing of  the external borders of  the 
Community,  immigration,  the  grant  of  visas,  asylum  and  the  exchange  of 
information on those questions.” 3 
In  the  political  sphere,  the main  effect  of  the  Amsterdam Protocol  was  to 
confirm  the  separation  of  Britain  and  Ireland  from  the  Schengen  area.  The 
participating  states  in  the  Schengen  system  are  bound  not  to  maintain  border 
controls  between  them  other  than  for  “a  limited  period”  where  “public  policy  or 
national security so require.” 4 The abolition of internal border controls pursuant to 
the  Schengen  agreements  first  occurred  between  Belgium,  France,  Germany, 
Luxembourg,  the  Netherlands,  Portugal  and  Spain  on  26  March  1995.  The 
Schengen border­free area was then extended to Italy and Austria on 1 April 1998, 
to  Greece  on  26  March  2000,  and  to  Denmark,  Sweden,  Finland,  Iceland  and 
Norway on 25 March 2001. 
The  fact  that  Britain  is  outside  the  Schengen  border­free  area  has  not 
however  meant  that  it  has  remained  unaffected  by  it.  There  is  evidence  in 
particular  that  the  introduction of  the Schengen system among continental states 
coincided with a growth in the extent of clandestine entry to Britain. Official figures 
show an  increase  in  the number of  clandestine entrants detected  from  less  than 
500  in 1992  to more  than 4000  in 1997, 9340  in 1998 and 16525  in 1999. 5  The 
humanitarian  problems  which  led  to  the  operation  of  the  Red  Cross  centre  in 
Sangatte between September 1999 and December 2002 are also significant. 6  In its 
short period of operation, the Sangatte centre is estimated to have assisted more 
than  55,000  persons. 7  It  is  known  that many  of  those who  arrived  in  the Calais 
area  in  that  period  were  fleeing  from  zones  of  conflict  ­  first  Kosovo,  and  later 
Afghanistan  and  Iraq.  What  is  significant  here  is  that  the  possibility  for  those 



















Increased  mobility  as  a  consequence  of  the  Schengen  system  coincided 
with the fixation of British policy­makers with the prevention of  irregular entry and 
the  reduction  of  asylum applications.  The  result was  the  intensification  of British 
border controls towards continental member states. From a legal perspective, two 




One  legislative  response  to  the  perceived  threat  of  irregular  entry  was  the 
introduction  of  a  system  of  penalties  for  carriers  found  to  have  transported 




one  or  more  ‘responsible’  persons,  which,  in  the  usual  case  of  a  road  vehicle, 
means  the  owner,  hirer  or  driver  of  the  vehicle  involved.  The  only  significant 
defence  is  that  there  is  in  place  an  effective  system  for  preventing  clandestine 
entrants in relation to that carrier, that the system was operated on the occasion in 
question,  and  that  the  carrier  neither  knew  nor  had  reasonable  grounds  for 
suspecting of the clandestine entrant. 9 
In  February  2002,  a  majority  in  the  Court  of  Appeal  in  Roth  doubted  the 
compatibility of several aspects of the penalty scheme with the right to a fair trial in 
Article 6 ECHR and the right to peaceful enjoyment of property under Article 1 of 
its First Protocol. 10  As a  result,  the  scheme was amended by Schedule  8  of  the 
Nationality  Immigration  and  Asylum  Act  2002,  with  effect  from  the  8  December 
2002. 11 After the 2002 Act, the penalty scheme is a flexible one: where previously 
the  £2000 penalty was  compulsory  and  of  a  fixed amount,  now  the Secretary of 
8 Carriers’ Liability (Clandestine Entrants and Sale of Transporters) Regulations 2000, SI 2000 No. 685, Reg 3. 













State has discretion both as to  the imposition of  the penalty and as to  its  level. 12 
The  decision  in  Roth  also  led  to  the  introduction  of  a  statutory  right  of  appeal 
against the penalties, where previously the only mechanism of objection was direct 
to the Secretary of State. 13 The doubts expressed in Roth as to the acceptability of 
a  reverse  burden  of  proof  led  to  its  removal  by  the  provision  that  the  statutory 
appeal is “a re­hearing of the Secretary of State’s decision to impose a penalty.” 14 
A  further  change  as  a  result  of  Roth  saw  the  removal  of  the  requirement  for  a 




and 49 EC. 16  In  the High Court  in Roth, Sullivan J  found  that  the scheme had a 
restrictive  effect  upon  the  import  of  goods  and  services,  and  that,  since  it  was 
unreasonable  and  disproportionate,  it  could  not  be  justified  on  public  policy 
grounds.  That  conclusion  was  overturned  unanimously  by  the  Court  of  Appeal, 
who agreed with the Secretary of State that the scheme’s effects on imports were 




the  scheme  was  not  discriminatory,  as  it  applied  to  both  British  and  non­British 
carriers. Despite the decision in the Court of Appeal, it cannot be ruled out that the 
scheme  (even  as  amended)  may  yet  be  found  incompatible  with  EC  law.  It  is 
arguable that the scheme does indeed involve sufficient hindrance to cross­border 
trade  for Articles  28 and 49  to  be engaged,  so  that  justification  is  required.  The 






13  Section 35A of  the 1999 Act,  inserted by Sch 8, para 8 of  the 2002 Act. The Divisional Court had earlier 
















‘juxtaposed  controls’.  Formally,  these  are  reciprocal  arrangements  which  Britain 
has entered into so far with France alone, under which each state is permitted to 
operate frontier controls on the territory of the other. The original provisions of this 
kind  were  in  the  Sangatte  Protocol  of  1991,  which  permits  all  kinds  of  frontier 
control  to  be  applied  by  the  British  authorities  at  Frethun  and  by  the  French 
authorities  at  Folkestone  to  persons  travelling  through  the  Channel  Tunnel  with 
motor  vehicles. 17  The  Sangatte  Protocol  specifically  allows  for  persons  to  be 
arrested, detained and conducted  to  the  territory of  the state whose controls are 
being enforced. 18  It also provides that, where persons are refused entry, or decide 
not to proceed to the other state, the state of departure must take them back. 19 
Recent  developments  in  relation  to  juxtaposed  controls  have  focused  on 
immigration  controls  alone.  The  starting­point  for  these  developments  was  an 
increase in 1998 in undocumented arrivals and asylum claims by those arriving in 




May  2000  to  an  ‘Additional  Protocol’,  which  gave  permission  for  pre­boarding 
immigration  controls  at  Eurostar  stations  in  Britain  (Waterloo,  St  Pancras  and 
Ashford)  and  France  (Gare  du  Nord,  Calais­Frethun  and  Lille­Europe). 22  The 
Additional Protocol also reflected Britain’s specific concerns in including provision 
for asylum which was absent in  the original Sangatte Protocol. Under Article 4 of 




















Further developments as  regards  juxtaposed controls  followed  the coming 
to office of Nicolas Sarkozy as  Interior Minister  in May 2002 and  the subsequent 
consensus  between  the  two  governments  that  they  would  actively  discourage 
irregular entry to Britain. 24  In July that year, at the same time as agreeing that the 
Sangatte centre would be closed, the governments announced their intention that 





immigration  controls  with  respect  to  travel  by  sea  between  the  two  states. 
Legislative authority  for  this development has been provided  in Britain by section 
141  of  the  Nationality  Immigration  and  Asylum  Act  2002,  under  which  the 
Secretary of State is empowered to “make provision for the purpose of giving effect 




Sangatte Protocol, within  these control  zones, officials of  the state of destination 
will  be permitted  to  enforce  their  immigration  laws,  including by  arrest,  detention 
and  the bringing of persons  to  their own  territory. 29 Where entry  is  refused or not 
proceeded with,  the state of departure will have an obligation  to accept back  the 
persons in question. 30 The Le Touquet Treaty then follows the Additional Protocol 
in providing that the state of departure is responsible for applications for asylum or 
other  forms  of  international  protection which  are made  at  immigration  control  or 
otherwise prior to departure. 31 While the initial  intention is that British immigration 







27  Self­evidently,  this provision also authorises  juxtaposed controls at sea ports with Belgium. A more  likely 
step is the introduction of British immigration control on Eurostar departures from Brussels, as was anticipated 

















that  the  open­border  Schengen  regime  has  had  significant  effects  upon  British 














concerns  documentation:  carriers  are  to  be  obliged  to  take  “all  the  necessary 
measures”  to  ensure  that  a  non­EU  national  possesses  the  travel  documents 
required  for  entry  “into  the  territories  of  the  Contracting  Parties.”  The  third  and 
related obligation concerns carriers’ sanctions: the participating states are obliged 
to impose penalties on carriers which bring non­EU nationals who do not possess 
the necessary  travel documents. All  three obligations apply  to arrivals by air and 
sea. In the case of arrivals by land, the obligation to take responsibility applies in 
all  cases, while  the obligations as  regards documentation and carriers’ sanctions 
apply only to the transport of groups overland by coach. 
After  the  Treaty  of  Amsterdam,  Article  26  of  the  Schengen  Implementing 
Convention  was  classified  as  part  of  EC  law. 34  That  step  was  followed  by  the 









February 2003. 35  The directive added  to  the content of carriers’  responsibility, by 
obliging them to take charge of third country nationals in transit when they are not 
allowed  to reach  their  intended destination.  It also specified  that, where a carrier 
cannot themselves effect a return, they should be obliged “to find means of onward 
transportation  immediately”  or  to  “assume  responsibility  for  the  costs  of  the  stay 
and return of the third­country national in question”. The second change made by 
the 2001 directive was to specify the penalties for a carrier’s failure to ensure the 
correct  documentation.  In  general,  it  is  provided  that  the  penalties  should  be 
“dissuasive, effective and proportionate.” The directive then sets out three options: 
(i) a maximum penalty of at least €5000 per person carried, (ii) a minimum penalty 
of  at  least  €3000  per  person  carried,  and  (iii)  a  maximum  penalty  for  each 
infringement of not less than €500,000 irrespective of the number carried. Finally, 
Article  5  of  the  directive  explicitly  allows  for  other  penalties  and  sanctions  for 
carriers, whether arising under Article 26 or otherwise. 
Article  26  of  the Schengen  Implementing Convention  applies  to Britain  by 
virtue  of  the  2000  decision  on  Britain’s  participation  in  the  Schengen  acquis. 36 
Britain  is  also  covered  by  Directive  2001/51,  both  because  it  is  obliged  to 
participate  in  measures  which  ‘build  on’  those  parts  of  the  Schengen  acquis 
applicable  to  it,  and  because  it  anyway  opted  in  to  the  discussions. 37  Britain’s 
participation  in  these  measures  has  not  however  necessitated  changes  in  the 
provision for carriers’ obligations in British law. Carriers’ responsibility is governed 
by  the  power  in  the  Immigration  Act  1971  for  an  immigration  officer  to  give 
directions to the owners, agents or captain of the ship or aircraft for the removal of 
a person refused entry. 38 Much as in the directive, the carrier may be required to 
remove  the  person  to  a  specified  destination,  which  may  be  any  of  a  state  of 
nationality,  a  state  or  territory which  has  issued  a  travel  document,  the  state  or 
territory of embarkation, or a state or territory to which “there is reason to believe” 
the person  is likely  to be admitted. Provision  for carriers’ checks and penalties is 
made  by  the  system  of  carriers’  liability  introduced  by  the  Immigration  (Carriers’ 









39  Section 40 of the  Immigration Act 1999, as substituted by Schedule 8 of  the Nationality,  Immigration and 
Asylum Act 2002. 
40  Carriers  sanctions  previously  applied  to  arrivals  by  train  from  the  continent  under  the  Channel  Tunnel 








Further  developments  as  regards  carriers’  obligations  can  be  anticipated 
from a proposal now under discussion  that  carriers should be obliged  to provide 
data to immigration authorities concerning the passengers they bring to the EU. 42 
Britain  has  opted  in  to  the  discussions  on  the  Council  of  Ministers.  It  has  also 
sought to strengthen the proposal, so as to require passenger data at the time of 
check­in  rather  than  boarding,  and  to  require  data  of  all  carriers,  rather  than  of 
airlines  alone. 43  This  too  is  an  aspect  of  carriers’  obligations  which  is  already 









in Article  26  carriers’  responsibility applies  only  at  the  “external  border”  and  that 
carriers’  sanctions  apply  only  to  those who  are  brought  from  “third  states”.  That 
means  that  the duty on Britain  to maintain carriers’ obligations does not apply  to 






the  European  level  with  respect  to  external  control  in  which  Britain  has 
participated.  Under  Regulation  1683/95,  all  EU  member  states  are  bound  by 
41 The sterling value of the amounts in Directive 2001/ 51 is given by the rate of exchange set out in the Official 













December 1996  (adopted under Title VI of  the EU Treaty) provided  for  technical 
specifications concerning residence permits. 46 Early in 2002, the regulation on visa 
formats was amended, and an EC measure on the format residence permits was 
introduced,  each  of  which  for  the  first  time  provided  for  the  inclusion  of  a 
photograph. 47 The technical specifications governing the inclusion of photographs 
were then laid down by the Commission on 3 June 2002 in relation to visas and on 
13 August 2002  in  relation to  residence permits. 48 While member states currently 
have  five years  from  those dates  to comply with  the  technical specifications,  the 
Commission proposed in September 2003 that the period for compliance should be 
reduced to three years. At the same time,  it proposed that there should be a new 





Government’s  view  is  that  participation  in  the  uniform  formats  is  advantageous, 




in  British  policy.  Although  applicants  for  British  visas  or  entry  clearance  are  not 
ordinarily  required  to  provide  biometric  data,  section  126  of  the  Nationality 
Immigration  and  Asylum  Act  2002  empowers  the  Secretary  to  State  to  require 
them  to  provide  “specified  information”  about  their  “external  physical 












51  See  the summary of a  letter of 11 December 2001  from Home Office minister, Angela Eagle  in House of 
Commons European Scrutiny Committee, Twelfth Report 2001­02, para 14.3. 









Agreements  relating  to  readmission  are  a  third  element  of  the  EU’s  external 
borders regime which  is applicable  to Britain. 54  In part, EU policy on readmission 
involves  the  inclusion  of  readmission  clauses  in  general  association  and  co­ 
operation agreements with other states. As part of a policy begun in 1999, the EU 
routinely  requires  three  obligations  in  such  agreements:  an  obligation  on 
participating states to take back their own nationals who are found to be irregularly 
in  the  territory  of  the  other  party;  an  obligation  to  “conclude  upon  request”  an 
agreement  concerning  the  detail  of  readmission,  including  the  readmission  of 
nationals  of  other  states;  and,  an  obligation  on  the  non­EU  party  to  conclude 
bilateral agreements on  readmission with  individual member States. 55  The states 





In addition, EU policy on  readmission  is expressed  in specific agreements 
on  the subject. To date,  readmission agreements have been concluded with  four 
states  or other  entities. Agreements  have  been  fully  ratified with  the Hong Kong 
Special  Administrative  Region  (28  November  2002)  and  the  Macao  Special 
Administrative  Region  (13 October  2003). 57  A  third  readmission  agreement,  with 
Sri Lanka, having been negotiated by the Commission, obtained Council approval 
on 25 November 2003. 58 The fourth agreement was concluded by the Commission 
with  Albania  in  November  2003,  but  at  the  time  of  writing  had  neither  been 























The  three  readmission  agreements  which  have  been  published  place  the 
participating states under an obligation to readmit certain persons who are on the 
territory  of  the  other  party without  permission.  In  the  first  place,  the  participating 
states must readmit their own nationals – or, for Hong Kong and Macao, their own 
permanent  residents. 61  Secondly,  in  the  case  of  the  Hong  Kong  and  Macao 
agreements,  but  not  that  for  Sri  Lanka,  there  is  an  obligation  to  readmit  former 
nationals or ­ for Hong Kong and Macao ­ permanent residents. Thirdly, in all three 
agreements  the  participating  states  are  obliged  to  readmit  persons  from  other 
jurisdictions in two situations. 62 One situation is where the person in question has 
unlawfully entered the territory of the requesting party – or in the case of the EU, 
any  participating member  state  ­  having  “come  directly”  from  the  territory  of  the 
requested party. The second situation is where the person in question entered the 
territory of  the  requesting party  lawfully, but at  that  time also had a valid visa or 
residence  permit  issued  by  the  requested  party.  In  this  latter  situation,  there  is 
however  an  exception  for  persons  who  only  had  an  airside  transit  visa  in  the 
requested state, or who had been issued a visa or  residence authorisation in  the 
requesting  state  for  a  longer  period  than  that  issued  in  the  requested  state.  A 






the  return  of  persons who  have  either  been  unsuccessful  in  an  asylum  claim  in 
Britain, or who are found to have entered or remained in Britain irregularly. It may 
be  added  that,  in  the  specific  case  of  Sri  Lanka,  the  coming  into  force  of  the 





at  the prevention of  irregular migration at  the external EU/Schengen border. The 










Schengen  member  states  as  regards  external  border  control,  this  having  been 
encouraged  in  particular by  the Seville European Council  in  June 2002. 64  Within 
that  co­operation,  Britain  has  indeed  played  a  leading  role. 65  British  activities 
aimed at external border control have  included  ‘Immpact  I and  II’ which  involved 
IND  officials’  co­operation  with  counterparts  in  Bosnia  Herzegovina,  Serbia  and 
Montenegro  on  the  disruption  of  organised  illegal  migration. 66  Britain  also 
participated in ‘Operation Ulysses’ in 2003. This was a joint sea and air operation 
of  five  states  (the  others were France,  Italy, Portugal  and Spain)  in  the western 




Deniz’  aimed  at  reducing  the  smuggling  of migrants  by  sea  to  Turkey,  and  in  a 
‘Centre  of  Excellence’  at  Dover  on  the  use  of  detection  technology  against 
clandestine entry. 
Given  that  background,  it  is  unsurprising  that  Britain  has  agreed  to 
participate  in  discussions  on  a  proposed Regulation  establishing  an  immigration 
liaison  officers  network. 68  According  to  the  draft  Regulation,  these  would  be 
officials  posted  to  work  with  the  authorities  of  third  countries. While  their  remit 
would extend to “the prevention and combating of illegal immigration, the return of 
illegal  immigrants and  the management of  legal migration,”  it  is evident  from  the 
text of the Regulation that it is the first of those roles which is to be paramount. The 





The  material  in  this  article  suggests  that  there  is  a  growing  degree  of 
















same  time, Britain’s concern  to exclude  irregular migrants and asylum applicants 
has led it to extensive and increasing participation in the external border regime for 
the EU/ Schengen area. Britain  has  sought  to  take a  leading  role  in  this  area – 
much as in the field of asylum policy – as it projects its concerns to the European 
level. 






level  choices  as  long  as  it  retains  entrenched  immigration  controls  vis­à­vis 
European states? Neighbouring states may not continue to accept the severity of 
British  controls,  where  these  simply  lead  to  the  displacement  to  them  of 
responsibility  for  asylum  applications  and  other  migrants.  Other  member  states 
may also object to the potential of severe immigration controls at internal borders 
to disrupt trade with Britain. It cannot be ruled out that in the long run Britain may 
have  to  choose between  influence  over  external  border  control  at  the  European 
level, and the retention of strict immigration controls at internal borders. 
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